Öz: Erken çocukluk döneminde gelişimin hızlı olması, birçok yeterliliğin bu dönemde edinilmesi ve bu yeterliliklerin kalıcı olması açısından yaşamın en önemli yılları olarak kabul edilmektedir. Bu yıllarda sunulan eğitim için geliştirilmiş program ve uygulamaların çocuklar üzerindeki etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda mevcut araştırma Türkiye'de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma bağlamında yapılan yayınlara yönelik bir değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma yayınlara yönelik belli kriterlere göre bir değerlendirmeyi içerdiği için nitel bir çalışma olarak kurgulanmış ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yapılmış Türkiye menşeili yayınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynağı nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yayınların niteliğine göre kategoriler oluşturularak içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın veri kaynağının analizi sonucunda araştırma sayısının düşük olduğu buna karşın son yıllarda araştırmaların arttığı ve bu araştırmaların büyük bir çoğunluğunun bildiri türünde olduğu, farkındalık düzeyini incelemek amacıyla yapıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte örneklem olarak çocukların belirlendiği araştırmaların yüksek olduğu ve hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir.
SUMMARY

Introduction
Policies developed for the best interests of children in early childhood education are on the agenda of both government programs and national and international non-governmental organizations (NGOs). Developed policies in this context not only provide social welfare which is one of the long-term benefits of early childhood education, but these policies also reduce poverty and poverty-related deprivation (OMEP, 2017; Sayre, Devercelli, Neuman & Wodon, 2015; UNICEF, 2014) . These policies adopt eclectic approaches that are effective in early childhood education in order to prevent the everdecreasing sources of life threatening human life on a global scale today. In particular, NGOs such as UNESCO, OMEP and UNICEF note that education has a crucial role in increasing the quality of life, spreading democracy culture, preventing poverty, and stopping the rapid consumption of living resources. In this context, in 1992, UNESCO recommended and acknowledged the articulation of training of sustainable development policies developed in the Brutland Report in 1987 to render these policies effectual (Siraj-Blatchford, Smith & Samuelsson, 2014) .
The near-absence of applications for early childhood education for sustainable development in Turkey and the limitations of the research make the current research important. The present research aims to evaluate the publications in the context of sustainable development for early childhood education in Turkey.
Method
The research was designed with a descriptive screening model because it aims to evaluate the publications that cover the perspectives of sustainable development for early childhood education. Since the research included an evaluation according to certain criteria for publications, a document analysis method was also employed as a qualitative study.
The data set of the study is composed of publications originating in Turkey on sustainable development for early childhood education. Content analysis was performed by creating categories according to qualitative research methods of the research data set and qualitative analysis of document review publications. Analysis results were analysed by frequency distribution and percentage descriptive statistics.
Results
From 2010 onwards, research and publications on early childhood education with sustainable development perspective have been conducted in Turkey and a large majority of publications have been made in 2016. This study also pointed out that a large majority of these publications made for early childhood education are in the form of papers, and a low percentage is the graduate thesis, book chapter and translation book. What is more, the study indicated that a large proportion of research on sustainable development for early childhood education aims to determine the level of awareness. The quantitative and qualitative research methods used in the researches were used fairly equal while the mixed method was employed less frequently. When we look at the distribution according to the sample group included in the research, it was found that the researches that the children constituted the sampling group are high.
Conclusion
When the publications on sustainable development for early childhood in Turkey were examined, it is determined that the number of research studies are few in number, but the research studies conducted have dramatically increased in number, and a large majority of these studies are in the form of papers that aim to examine the level of awareness. In addition, it has been determined that the research on which the children are identified as the sample is high and both quantitative and qualitative research methods are frequently used.
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GİRİŞ
Erken çocukluk döneminde gelişimin hızlı olması, birçok yeterliliğin bu dönemde edinilmesi ve bu yeterliliklerin kalıcı olması açısından yaşamın en önemli yılları olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda düşünüldüğünde erken çocukluk döneminde çocuğa sunulan olanakların niteliği büyük bir önem taşıdığı düşünülmektedir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde erken çocukluk için hem temel bir ihtiyaç hem de temel bir hak olarak kabul edilen en önemli ve vazgeçilmez şeyin "eğitim" olduğu tartışılmazdır. Erken çocukluk döneminde çocuklara sunulan eğitimin niteliği çocukların gelişimleri ile doğrudan ilişkilidir. Etkili uygulamaların çocukların akademik gelişimleri üzerinde etkili olması ile birlikte aynı zamanda da çocukların sosyal uyumlarını ve psikomotor gelişimlerini de olumlu yönde etkilediği yapılan araştırmalarda görülmüştür (Bal ve Temel, 2014; Çabuk ve Haktanır, 2010; Erkan ve Kırca, 2010; Metin ve Aral, 2016; Tepebaş ve Haktanır, 2013; Toran ve Temel, 2014 Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, çevreye ve kültürel değerlere saygıyı, ekonomik refah dengesini sağlamayı amaçlayan bir vizyona sahiptir. Sürdürülebilir kalkınma için eğitim uygulamalarında yurttaşlık, barış eğitimi, çok kültürlülük, toplumsal cinsiyet eğitimi, sağlık eğitimi, çevre eğitimi ve medya okuryazarlığını da kapsayan bütünleştirilmiş ve geliştirilmeye açık program alanları yer almaktadır (Leal Filho, 2009; Samuelsson, 2011) . Bu standartlara uygun olarak geliştirilmiş bir program ayrıca çocukların sürdürülebilir etki ve birikim ile ilgili ekonomik anlayışlarını pozitif yönde destekleyen program girişimlerinin desteklenmesi için temel bir alan olarak görülmektedir (Gadotti, 2010 Gerek BM gerekse gelişmiş ülkeler geliştirdikleri politikalar ile erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar uygulama ve araştırma odaklı olmakla birlikte bu uygulama ve araştırma sonuçları aynı zamanda politikaların oluşturulmasına da rehberlik etmektedir. Türkiye'de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile geliştirilecek politikaların belirlenmesinde uygulamalar ve araştırmaların yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte Türkiye'de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifine yönelik uygulamaların neredeyse yokluğu ve araştırmaların sınırlılığı mevcut araştırmayı önemli kılmaktadır. Mevcut araştırma Türkiye'de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma bağlamında yapılan yayınlara yönelik bazı kriterlere göre değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır. 1-Yayınların yıllara göre dağılımı nasıldır? 2-Yayınların türlerine göre dağılımı nasıldır? 3-Araştırma yayınlarının genel amaçlarına göre dağılımı nasıldır? 4-Araştırmaya yayınlarının yöntemlerine ilişkin dağılımı nasıldır? 5-Araştırma yayınlarının örnekleme göre dağılımı nasıldır?
Mevcut araştırma erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile erken çocukluk eğitimi ile ilişkili yayınlar ile sınırlıdır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifini kapsayan yayınlara yönelik bir değerlendirmeyi amaçladığı için betimsel nitelikte tarama modeli ile kurgulanmıştır. Araştırma yayınlara yönelik belli kriterlere göre bir değerlendirmeyi içerdiği için aynı zamanda nitel bir çalışma olarak doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analiz yöntemi olarak içerik analizi yöntemi kullanılarak verilerin frekans dağılımları saptanmış ve sonrasında alt amaçlara göre betimsel analiz yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016) . Tablo 2'ye göre, erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile yapılmış yayınların türlerine göre dağılımın yüksek olduğu yayın türünün bildiri olduğu f=6 (35.3), dağılıma göre en düşük orana sahip yayın türünün ise; yüksek lisans tezi, kitap bölümü ve kitap çevirisi olduğu f=1 (%5.9) görülmektedir. Bununla birlikte yayın türlerinin doktora tezi ve araştırma makalesi oranının eşit olduğu her iki yayın türünün f=4 (%23.5) oranında olduğu görülmektedir. Türkiye'de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile ilgili yapılmış yayınların bildiri yayın türünde yoğunlaştığı, yüksek lisans ve doktora tezi bağlamında oldukça düşük bir orana sahip oluğu benzer şekilde araştırma makalelerinin de yeterli oranda olmadığı söylenebilir. Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile yapılmış yayınlara ilişkin sonuçların verildiği Tablo 3 incelendiğinde, erken çocukluk eğitiminde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik farkındalık düzeyini belirlemeye yönelik yayınların oranının oldukça yüksek olduğu f=9 (50.0), erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile yapılan değerlendirmeye yönelik yayınlar ile erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınmayı tanıtan yayınların oranının eşit olduğu ve en düşük oranda olduğu f=2 (11.1) görülmektedir. Bununla birlikte erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifinin etkililiğine yönelik yayınların oranının f=5 (%29.4) olduğu görülmektedir. Tablo 4 incelendiğinde erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile yapılmış yayınların araştırma yöntemlerine göre dağılım oranının en fazla nicel araştırma yöntemlerinde olduğu f=7 (%46.7), bu dağılım oranını f=6 (%40.0) ile nitel araştırma yönteminin izlediği ve en düşük dağılım oranına ise karma araştırma yönteminin (nitel+nicel) f=2 (%13.3) sahip olduğu görülmektedir. Araştırma yöntemleri bağlamında bir değerlendirme yapıldığında yapılmış araştırmaların tüm araştırma yönlemlerine göre kurgulandığı karma araştırma yönteminin en az kullanılan araştırma yöntemi olduğu söylenebilir. Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile ilgili yapılmış yayınların örnekleme göre dağılımlarının incelendiği Tablo 5'göre; çocukların örneklem grubunu oluşturduğu yayınların oranının en yüksek oranda olduğu f=7 (%36.8), döküman ile ebeveynlerin örneklemi oluşturduğu yayınların oranının ise en düşük olduğu f=1 (%5.3) görülmüştür. Bununla birlikte örnekleme öğretmenlerin alındığı yayınların oranının ise f=6 (%31.6), öğretmen adaylarının örnekleme alındığı yayınların oranının ise f=2 (%10.5) olduğu saptanmıştır. Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile okul öncesi eğitim kurumlarının değerlendirilmesine yönelik yapılmış olan yayınlarda okulların örneklemi oluşturduğu yayınların oranının ise benzer şekilde f=2 (%10.5) olduğu saptanmıştır.
Araştırmanın Veri Kaynağı
SONUÇ ve ÖNERİLER
Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile Türkiye menşeli yapılmış yayınların değerlendirilmesi amacıyla yapılan mevcut araştırma sonucunda son yıllarda yapılan yayınların artmaya başladığı ancak özellikle UNESCO ve BM'nin 2015+ Sürdürülebilir Kalkınma 2030 hedefleri ile yapılan vurguya ve önerilen politika değişikliklerine (UN, 2015) rağmen Türkiye'de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile ilgili yeterli düzeyde yayınların olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte konuya 2010 yılından itibaren ilgi duyulmuş olması ayrıca sürdürülebilir kalkınma perspektifinin erken çocukluk eğitimi bağlamında geç kalınmış olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 2010-2016 yılları arasında yapılan yayın sayısının toplam 17 yayın olduğu ve bu sayının yeter düzeyde olmadığı düşünülmektedir.
Türkiye'de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yapılmış yayınların türlerine göre dağılımları incelendiğinde ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildiri sayısının diğer yayın türlerinden daha yüksek olduğu (Cengizoğlu, Olgan, ve Teksöz, 2015; Haktanır ve Şen, 2014; Haktanır, Güler, Yılmaz, Şen, Kurtulmuş, Ergül ve Öztürk, 2012; Haktanır, Güler, Yılmaz ve Kurtulmuş, 2010; Haktanır, Güler, Yılmaz, Kurtulmuş ve Toran, 2010; Olgan ve Teksöz, 2014) , bu bildiri türlerinin tam metin bildiri ya da araştırma makalesine dönüştürülmediği görülmektedir. Araştırma makalelerinin (Kabadayi, 2016; Ozturk, Olgan ve Guler, 2012; Öztürk ve Olgan, 2016; Toran, 2016) ve doktora tezleri sayısının eşit olduğu, doktora tezlerinin hepsinin ODTÜ merkezli olduğu görülmektedir (Alıcı, 2013; Cengizoğlu, 2013; Gezer, 2010; Öztürk, 2016) . Bu yayın türleri ile birlikte yüksek lisans tezi (Korkmaz, 2014) , kitap bölümü (Haktanır, Güler ve Öztürk, 2016) ve kitap çevirisi (Siraj-Blatchford, Smith ve Samuelsson, 2014) yayın türlerinin ise birer tane olduğu görülmektedir.
Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yapılan araştırmaların genel amaçları doğrultusunda en yüksek oranın erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyine yönelik araştırmalarda olduğu, benzer şekilde erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifinin etkililiğini incelemek amacıyla yapılmış olan araştırmaların da ayrıca yoğun olduğu görülmektedir. Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifi doğrultusunda okul, program ve öğretmenlere yönelik değerlendirmeyi amaçlayan araştırmaların ve erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir Türkiye'de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma için eğitim ile ilgili yapılmış araştırmalar örnekleme göre incelendiğinde araştırmaların büyük bir oranının örneklemini çocukların oluşturduğu sonrasında ise öğretmenlerin örnekleme alındığı araştırmaların olduğu görülmektedir. Doküman, öğretmen adayı, ebeveyn ve okul öncesi eğitim kurumlarının örnekleme alındığı araştırma sayısının ise düşük düzeyde olduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak, Türkiye'de erken çocukluk için sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yapılmış yayınlar incelendiğinde araştırma sayısının düşük olduğu buna karşın son yıllarda araştırmaların arttığı ve bu araştırmaların büyük bir çoğunluğunun bildiri türünde olduğu, farkındalık düzeyini incelemek amacıyla yapıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte örneklem olarak çocukların belirlendiği araştırmaların yüksek olduğu ve hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma ile ilgili deneysel araştırmaların yürütülmesi önerilmektedir. Bununla birlikte erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yayınlar araştırmacılar tarafından uygun yöntem ve örneklem ile yapılması önerilmekte, özellikle lisansüstü çalışmalarda erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma gibi uluslararası politikaların gündemlerinin izlenerek bu yönde çalışmaların yapılması önerilmektedir. Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma perspektifinin eklemlendiği programların çocuklar, aileler ve öğretmenler üzerindeki etkililiğini ölçmek ve Türkiye'ye özgü modellerin geliştirilebilmesi için yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırmaların ve projelerin yapılması önerilmektedir. 
